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ҚОРАКЎЛЗОТЛИ ҚЎЙЛАРГЕНОФОНДИНИСАҚЛАШ ВА
ТИКЛАШНИНГСЕЛЕКЦИОН-ГЕНЕТИКУСУЛЛАРИ
Омонов Маматқобил Исмоилович Термиз давлат университети доценти,
Қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди
Анотация:
Мақолада
дунё
мамлакатларида
уй
хайвон
зотлари
генофондиҳолатиюзасидан тахлилий маълумотлар келтирилган.Мамлакатимизда
қоракўл қўй зотигенофондикамайиш ва айрим зот типларийўқолиш сабаблариёритилган.
Шунингдек, Сурхондарё сур типли қоракўл қўй зотигенофондини сақлаш, тиклаш ва
кўпайтириш бўйичаселекцион-генетик усуллариишлаб чиқилиб, фойдаланишга тавсия
этилган.
Калит сўзлар: ресурс, система, информацион, соматик, хужайра, зооветеринария,
категория, аргумент,тупроқ деградацияси,генофонд, селекцион-генетик, генбанк.
СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СОХРАНЕНИЯ И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГЕНОФОНДА КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ
Омонов Маматқобил Исмоилович Термезский государственный университет
доцент, кандидат сельскохозяйственный наук, доцент
Аннотация: В статье представлены аналитические ресурсы по сохранению
генофонда домашныхживотных разных пород по всему миру. Биологический и
продуктивный потенциал овец каракульской породы, проблемы и методы сохранения,
восстановления генофонда овец в нашей стране. Разработаныселекционно- генетические
методы сохранения и восстановления генофонда каракульских овец Сурхандарьинского
сура.
Ключевые слова: ресурс, система, информативность, соматика, клетка,
зооветеринария, категория, аргумент, деградация почвы, генофонд, селекционногенетический, генбанк.
SELECTION AND GENETIC METHODS FOR THE CONSERVATION AND
RESTORATION OF THE KARAKUL SHEEP GENE FUND
Omonov Mamatobil Ismoilovich Termez State University Associate Professor, Candidate
of Agricultural Sciences
Abstract: The article presents analytical resources for the conservation of the gene pool of
domestic animals of different breeds around the world. Biological and productive potential of
Karakul sheep, problems and methods of conservation, restoration of the gene pool of sheep in our
country. Selection - genetic methods for the conservation and restoration of the gene pool of the
Karakul sheep of Surkhandarya sura have been developed.
Keywords: resource, system, information content, somatics, cell, veterinary medicine,
category, argument, soil degradation, gene pool, selection and genetic, genebank.
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КИРИШ.
Мавзунинг долзарблиги. БМТнинг озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалик
ҳайвонлар генетик ресурслари системаси информацион хабарномасида жаҳонда
келиб чиқиши бўйича 38 турдан иборат бўлган 8774 та уй ҳайвон зотлари мавжуд
бўлиб, уларнинг 7718 таси маҳаллий, 1056 таси трансчегаравий зотлар ҳисобланади.
Ушбу зотлар генофондининг сақланиши кейинги ўн йил бўйича тахлил
қилинганида зотлар 15-17% га камайганлиги, айрим зот ва улар авлоди бутунлай
йўқолиб кетганлиги, мавжуд ҳисобланганларининг 38% хавфсиз, 20% хавфли
ҳолатда эканлиги қайд этилган.[2.6.9].
Халқаро эксперт мутахассислари ҳисоб-китобига кўра, дунёда ҳар куни 50 га
яқин турдаги турли хил тирик организмлар ва ҳар хафта ичида тахминан 2 та уй
ҳайвон зотлари йўқолиб кетаётганлиги аниқланган.[6.9].
Юқоридаги ҳолатлар дунё қўйлари генофондида ҳам ўз аксини топган. ФАО
маълумотларида дунё миқёсида 1200 дан ортиқ қўй зотлари бўлиб, кейинги ўн йил
давомида улар генофонди 14-16%га камайган. Қўйларнинг умумий бош сони 1,25
млрд.ни ташкил қилади. Улар орасида қораккўл қўй зотларига мансуб қўйлар сони
31,0 млн. бошга етканлиги келтирилган. [7.9].
Бугунги кун глоболлашув даврида дунё мамлакатлари бўйича йўқолиб
кетаётган тирик организмларни, жумладан ўсимлик ва ҳайвонлар генофондини
сақлаб қолиш халқаро муаммо ҳисобланади. Бу борада халқаро майдонларда чоратадбир белгиланиб, дасурлар қабул қилинмоқда. Кўзланган мақсад яъни ўсимлик
уруғлари ҳамда ўсимлик ва ҳайвонлар соматик жинсий хужайраларини сақлаб
қолишдан иборат. [1.4.10.11].
ФАО маълумотларига кўра ҳозирги кунда 140 дан ортиқ мамлакатларда
ўсимликлар генбанклари мавжуд, улар орасида халқаро даражада энг йириги
арктик Шпицбергене генбанки ҳисобланади. [6].
Муаммонинг муҳим жиҳати шундан иборатки, генбанкларда ўсимликлар
генетик манбаларини сақлаш нисбатан осон бўлсада, аммо турли хил биологик
шаклдаги хайвонлар олами генетик манбаларини сақлаш ўта мураккаблигича
қолмоқда.
Юқоридаги маълумотлардан келиб чиқиб, бугунги кунда тирик табиат
оламида яшаб, ҳаёт кечираётган барча
тирик организмлар, шу жумладан
глобаллашув даврида озиқ-овқат хавфсизлиги муаммоси ечимини ҳал қилувчи
буғун ҳисобланган аграр (дехқончилик ва чорвачилик) тармоқ негизи бўлган
ўсимлик ва уй ҳайвонлари генофондининг камайиб йўқолиб кетаётганлиги дунё
миқёсида тавишли кечмоқда.
Халқаро экспертлар, мутахассислар ҳамда бизнинг фикримизча уй
ҳайвонлари генофондининг камайиши ва йўқолиб кетиш сабаларини қуйидаги
категорияли аргументлар билан изоҳланади.[6.].
1. Иқтисодий аргументлар: молиявий-иқтисодий инқироз, бозор иқтисодиёти,
хўжалик мулк шакллари ўзгариши, инсонларда яшаш цивилизацияси, талаб ва
таклиф, инсонларда танлашнинг ўсиши (озиқ-овқат таъми, сифати, кийим- кечак,
мода, нарх-наво), тирик табиатга инсонлар муносабати ўзгариши ва бошқалар;
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2. Биологик аргументлар: ҳайвонларда учрайдиган турли хил касалликлар,
озиқлантириш, сақлаш ва парваришлаш, зооветеринария талаблари бузилиши,
иқлимлаштириш, об-ҳаво экологик кескинлашув, янги турдаги озуқалар, яйловлар
ҳосилдорлиги камайиши, қурғоқчилик, табиий офат ва ҳокозо.
3. Илмий аргументлар: фан ва техниканинг юксак даражада ривожланиши,
янги техник-технологик жараёнлар, кимёлаштириш саноати ривожланиши,
наслчилик-селекцион ишларидаги зоотехник талаблар ва бошқалар;
4. Аграр цивилизацион аргументлар: тупроқ деградацияси, аграр соҳадаги
жадал ривожланиш, суғориладиган ер майдонлари кенгайиши, янги ерлар
ўзлаштирилиши, моллар учун яйлов майдонлари қисқариши ва бошқалар.
Ўсимлик тури ва уй-ҳайвон зотлари генофондларига тупроқ деградацияси
катта таъсир кўрсатади. Чунки, бирча тирик мавжудодлар шу жумладан, ўсимлик ва
уй-ҳайвонлар табиат мўжизаси ҳисобланиб, ер қоплами маҳсули сифатида
чамбарчас боғлиқ ҳолда хаёт кечиришади. Улар маълум бир географик худудлар
экологик шароитида ўсади, ривожланади(онтогенези), кўпаяди, озиқланади ва
яшайди.[6.].
Демак, барча турдаги ўсимлик ва ҳайвонлар генофонди мослашиш
шароитини ва худуд экологик иқлимни танлаш хусусиятларига эга. Шу боис,
Ўзбекистон ватани ҳисобланган қоракўл қўй зоти мамлакатимиз экологик худудий
шароитидан келиб чиқиб, асосан чўл, чала чўл ва қуруқ дашт, тоғ ва тоғ олди
худудларида йил бўйи адир ва яйловларда боқишга мослашган. Қоракўл қўй зоти
чўл шароитига, тоғ олди яйловларига ҳос ва мос биологик хусусиятига эгалиги
жиҳатидан бошқа қўй зотларидан фарқланади.
Дунё мамлакатларидаги сингари мамлакатимизда ҳам озиқ-овқат
ҳавфсизлиги муаммосини ҳал этишда қоракўл қўйлари нафақат озиқ-овқат соҳасида
гўшт етиштирибгина қолмасдан, халқаро мўйна аукцион бозорида энг қимматбаҳо
нархларда харид қилинадиган турли рангбарангликкадаги қора, кўк, сур ва оқ
рангли қоракўл терилари, тибииёт соҳасига қоринча ферменти махсулотларни
етказиб беради.
Мамлакатимиз қоракўлчилиги чорак аср илгари қишлоқ хўжалигининг
истиқболли тармоғи сифати ривожланган. Боиси, худудларда қоракўлчиликка
ихтисослашган давлат наслчилик хўжаликлари, ферма ва отарлар ташкил этилиб,
уларда наслчилик - селекция ишлари илмий асосда Ўзбекистон қоракўлчилик ва чўл
экологияси илмий-тадқиқот институти профессор селекционер олимлари
томонидан олиб борилиши туфайли мамлакатимизда қоракўл қўй зотларининг 31
та юқори махсулдорликка эга бўлган завод зот типлари яратилган.[3.].
Бугунги кунда яратилган юқори махсулдор завод зот типлари сон ва сифат
жиҳатидан камайиб ва айрим типлари бутунлай йўқолиб кетмоқда. Ўзбекистон
қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий-тадқиқот институти профессор олимлари
тахлилларига кўра, юқори махсулдор завод типларининг 25,8% бутунлай йўқолиб
кетганлиги таъкидланмоқда. Шунингдек, оқ рангли қоракўл қўйларининг
“Самарқанд”, қора рангли серпушт типи, кўк рангли “Томди” ва “Нурота" ҳамда
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Сурхондарё сур типли завод типларининг айрим ранг ва рангбарангликлари (ёки
16,1%) йўқолиш арафасида турибди. [3].
Юқорида келтирилган сур рангли қўйлар алоҳида эътиборга сазовардир.
Чунки, улардан олинадиган турли рангбарангликдаги сур қоракўл терилари энг
қимматли ҳисобланади. Маълумки, сур рангли қоракўл қўй зоти Қаракалпоғистон
Республикаси, Бухоро ва Сурхондарё вилоятларида кўпайтирилади.
Сурхондарё сур типи қароқалпоқ ва бухоро сур қўйларидан сўнг яратилган
бўлсада, энг қимматбаҳо, ноёб ва антиқа, ўзига ҳос ва мос сур терилари етиштириб
беради. Ушбу сур типли қоракўл қўйлари
Кумқўрғон тумандаги
(собиқ
номланиши “Гагарин”,“Оқ Қопчиғай”, “Сайхон” давлат наслчилик хўжалиги)
ҳозирда
“Боботоғ
сури”
хўжалигида
селекционер-олим,
профессор
Н.С.Гигинейшвили томонидан давомли ўзгарувчанлик назариясига асосланиб
бронза, платина, антротцид, червон ранг ва қаҳраб рангбарангликлар яратилган.[5.].
Жаҳон бозорларида довруғи ёйилган Сурхондарё сур типли қоракўл қўй
зотларидан олинаётган сур қоракўл терилар сифати бугунги кун талабига
тўлақонли жавоб бермасдан қолмоқда.
Юқоридагилардан келиб чиқиб, Сурхондарё сур типли қўйлари генофондини
тиклаш, сақлаш,
сур қоракўл териларини сифатини яхшилаш мақсадида
наслчилик-селекция ишларида янги тизимли селекцион- генетик усулларидан
фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Шу мақсаддаги тадқиқот ишларимизни
Ўзбекистон қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий-тадқиқот институти ҳамда
Термиз давлат университети профессор олимлари билан хамкорликда Сурхондарё
вилояти Қумқўрғон тумани “Боботоғ-сури” наслчилик МЧЖда олиб бормоқдамиз.
Маълумки, чорвачиликда зот билан олиб борилаётган наслчилик ишларининг
асосий йўналиши, айнан наслдорлик ва маҳсулдорлик хусусиятларини такомиллаштиришга (юқори махсулдорлик, зот ичидаги завод типларини, линияларини ва
подаларни яратишга) қаратилган бўлиши зарур.
Бизни тадқиқот ишимиз мақсади ва бугунги кун долзарблигидан келиб
чиқиб, қоракўлчи олимлар томонидан қоракўл қўйларининг биологик хусусиятлари, махсулдорлиги, қўйлар конституцияси, физиологик жиҳатлари ва бошқалар
Ўзбекистонда У.Х. Арипов, Р.Г. Валиев, С.Ю. Юсупов, М.Ш.Исмаилав, Н.А.
Бобоқулов, А. Газиев, Э.А. Ата-Курбанов, Қозоғистода А.М.Омбаев, Ж. Паржанов, М.
Туекбасов, Тожикистонда А.А. Алиев, Россияда О.Г.Смирнов, Д.А. Бабарыкин, В.И.
Георгиевский, С.Г. Кузнецов ва бошқа томонидан илмий тадқиқот ишлари олиб
борилган.[3].
Лекин, мамлакатимизда қолаверса Марказий Осиё мамлакатларида қоракўл
қўй зоти генофондини сақлаш борасида илмий тадқиқот ишлар олиб борилмаган.
Мазкур тадқиқот иши мамлакатимизда илк бор қоркўл зотли қўйлар
генофондини сақлаш ва тиклашнинг селекцион-генетик усулларини ишлаб чиқиш
муаммосига қаратилганлиги билан аҳамиятлидир.
Маълумки, ҳайвонларни қайта урчиш хусусиятлари намоён бўлишида жуда
кўп омилларнинг таъсири мавжуд: наслчилик ишлари, танлаш ва саралаш,
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физиологик ҳолати, озиқлантириш ва асраш, сақлаш шароитлари, генетик
потенциали ва ҳ.к.
Шу нуқтаи назардан, Сурхондарё сур типли қоракўл қўйлари генофондини
тиклаш ва сақлаш мақсадида сур қуйларни гомоген жуфтлаштириш йўли билан
машҳур ота-она белгиларини сақлаган ҳолда ривожлантириш, линиялари ва
крослари бўйича урчитиш усулини қўллаб матлуб типдаги қўзиларни танлаб олиш,
био - физиологик ҳолати хусусиятлари, сур қўзилар териларининг пигментлашиш
интенсивлигига қараб қўзиларни баҳолаш(бонитировкалаш)ни тизимли йўлга
қўйилиши мақсад қилиб қўйилган.
Тадқиқот мақсади: Сурхондарё сур типли қоракўл қўйларини гомоген
саралаш воситаси йўли билан энг қимматбаҳо сур типли қўзилар генофондини
сақлаш, тиклаш, сур қоракўл терилар сифатини яхшилаш, махсулдор қўзилар
сонини кўпайтиришнинг селекцион-генетик усулларини ишлаб чиқишдан иборат.
Тадқиқот вазифалари: Қумқўрғон тумани “Боботоғ - сури” наслчилик МЧЖ
хўжалигида тажриба ва назорат отарларини катта ёшдаги элита классли насдор
қўчқор ва совлиқларни танлаш, саралаш, сунъий қочириш ва улардан олинган
қўзиларни
бонитировкалаш ишларини олиб бориш. Қўзиларни ажратиш
мавсуминида юқори классли баҳоланган турли хил рангбарангликдаги насл
авлодини қайта баҳолаш, улар таркибидан кичик наслчилик отарларини ташкил
этиш. Ўтказилган тадқиқот ишлари доирасида барча меъёрий хужжатлар
юритилишини таъминлаш, кузатув натижаларини “Боботоғ-сури” наслчилик МЧЖ
мутахассислари иштирокида таҳлил қилиб бориш. Сурхондарё сур типли қоракўл
қўйларининг ноёб генофондини сақлаш, тиклаш ва кўпайтиришнинг генетик ва
селекцион усулларини ишлаб чиқиш ва тавсиянома тайёрлаш.
Тадқиқот методлари: селекцион, генетик, биокимёвий тестлар. Бугунги
куннинг энг долзарб муаммоларидан бири ноёб ҳайвонларнинг генетик
ресурсларини сақлаш, тиклаш ва кўпайтиришдан иборат.
Тадқиқот натижалари: Н.С.Гигинейшвили гомоген жуфтлаштириш усулида
ота-она жуфтларининг нақши наслдан-наслга ўтишини, баъзан платина сури
(Пл.с)х(Қах.с.) қўзиларда бошқа тусдаги нақшлар пайдо бўлганлигини, ёки бронза ва
платина сур қўйларни крослаштириш ҳамда червон-тилло ранг ва бошқа номатлаб
нақшларнинг сиқиб чиқарилиши натижасида вужудга келган генотипи барқарор
эмаслиги ҳамда Сурхондарё типидаги сур қўйларни нақши бўйича узоқ муддатли
гомоген жуфтлаштириш подани мустахкамлигини ва ҳар бир нақшнинг
ирсийланиш коэффицентини оширишини таъкидлайди. [3.5].
В.М.Юдин, М.И.Котовлар таъкидлашича, сур қўйлар отарида дастлабки
олинган сур қўзилар атига 2,7% ни ташкил этган. Уларни келиб чиқиши бўйича сур
бўлган гетероген қора совлиқлар (F1, F2,F3) билан сараланганида 34,6%, келиб
чиқиши сур бўлган гетероген сур совлиқлар билан жуфтлаштирилганида (F1, F2,F3)
68,5% сур қўзилар олинган. Бундай саралаш усулини кўп йиллар давом эттириш
туфайли, яъни келиб чиқиши гомозигота бўлган қўйлар саралаганида 97,8% сур
қўзилар олинган. [3.5].
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Тадқиқотларимиз ушбу кўринишдаги тузилма асосида олиб борилди. (1схема). Тузилмада келтирилганидек, сур қоракўл қўйларни гомоген жуфтлаштириш
усулида фойдаланиб, ота-она жуфтларининг нақши наслдан-наслга ўтишини, яъни
ирсиятида бўлган турли хил рангбарангликларни тиклаш кўзда тутилган.
Сурхандарё сур типли қоракўл қўйларини саралаш тузилмаси

Тажриба ва назорат отарларидан олинган сур қўзиларни барра типлари ва
рангбарангликлари бўйича баҳолашлаб бонитировкадан ўтказилагн натижалар шуни
кўрсатдики, сур қоракўл қўйларини гетероген жуфтлаштириш янги нақшлар пайдо
бўлишига, гомоген саралаш йўли билан қимматли ирсий рангбарангликларни сақлаб
қолиш ва ҳайвонлар ирсиятини мустахкамлаш имконияти яратилиши кўзатилди.(1жадвал).
1-жадвал.
Гомоген саралаш орқали сур рангбарангликларнинг наслга берилиши(20152019й.),%
Рангбаранглик
n
Сур қўзиларбарратерисирангбаранглиги, %
бўйичасаралаш
платина янтар брона антроцид бошқа
Платина х платина

132

71,6

7,9

7,5

-

3,0

Янтар х янтар

112

9,1

68,5

-

12,4

0,3

Бронза х бронза

110

10,9

3,7

71,5

-

2,6

Антроцит х антроцит

96

-

3,6

-

92,1

4,3

Жадвалда келтирилганлардан кўриниб турибдики, платина рангбарангликка
эга бўлган қўйларни шу ранбарангликдаги наслдор қўчқорлар билан сараланганида71,6% бошқа рангбарангликлар эса 28,4%ни, бу кўрсаткичлар бронза
рангбаранглигида 71,5%ни, бронза билан бронза қўйлари сараланганида платина
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рангбаранглик 10,9, янтар 3,7%ни ташкил этди. Шундай кўрсаткични янтар
рангбарангликдаги гомоген саралашда кузатганимизда энг юқори натижа 65,5%ни
ташкил этди. Атроцит рангбарангликдаги сур қўйларни гомоген салаш барча
рангбарангликлар ичида энг юқори 92,1%ни ташкил этди.
Хулоса: Рангбарангликлар бўйича сур типли қоракўл зотли қўйларни гомоген
саралаш авлод қўзиларида қимматбаҳо сур рангбарангликларни сақлаб қолиш ва
уни ирсий жиҳатдан мутахкамлаш самараси юқори. Демак, яратилган сур қўйлар
генотипида мазкур ранг бора-бора кучайиб ва мустахкамланиб борди. Сурхондарё
сур типидаги қоракўл қўйлари генофондини сақлаш ва қайта тиклаш
гомоген(инбридинг) жуфтлаштириш усулидан кенг фойдаланиш генофонд
захираларини кўпайтиришда муҳим бўлсада, аммо ўз навбатида насл-насабини
мустахкамлашда муваффақиятсиз чиқади. Шунинг учун ўрчитилаётган отарларда
генли линиялар 2-3та бўлиши мақсадга мувофиқдир.
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